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Aguentas as  they  lived  the ruptures  and  fractures of  their  shi\ing and unstable 
society (de Boeck and Honwana, 2000: 6).
Recruited  during  the  summer months  of  the  civil war  in  1998,  and  subse‑
quently disbanded a\er losing it in May 1999, the Aguentas were a short‑lived 
military group. Having neither a  common  territory nor a mythology or  set of 
traditions to diﬀerentiate  them from the rest of Guinean society,  they conform 

































































What gives today’s civil wars a new and terrifying slant  is  the fact  that they are 



















5  See  Richards’  and Marais’  critique  of  new  barbarism  for  an  analysis  and  deconstruction  of  the  presumed 
monstrosity of militant youth (Marais in Seekings, 1996 [1993]; Richards, 1996).
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marauding bands (Enzensberger, 1994: 17, 20, 26) that do not follow societal norms, 






course of modernity, expecting mobilisation  to be  related  to  issues of  religion, 
nation or  ideology, whereas, as Mbembe  informs us, we might  in  fact have  to 












meaning  and motives might  not  be  unequivocal  or  articulated,  this  does  not 
mean that they are non‑existent, or can be reduced to simple greed or externa‑
lised from our world as anarchic or archaic disorder. By focusing on the Guinean 





‘u’  to  signify  the magnitude of  the dilapidation,  the physicality of  the process 
being indicative of a deeper sense of regression and decline, that is, of political, 
institutional, economic and even identiﬁcatory deterioration.























The process of decline  and  conﬂict,  in  this perspective, makes diﬃcult not 



















































9  At a closer  look, Hydén’s economy of aﬀection ought perhaps more correctly  to be  termed an “economy of 
aﬀection and obligation”, as it is based on relatedness rather than sentiment.
10 The process of decline and the burden of superﬂuous youth on urban households can be seen by comparing 
low‑ranking public workers’  salaries  and  the  price  of  a  50  kg  bag  of  rice.  In  the  early  1980s,  a  bag  of  rice  is 













































Yet  the Aguentas are not alone  in  this.  In a closer  look we see  that being a 
young, urban male is generally characterised by marginality and an inability to 
move along a  trajectory of social becoming.  It  is characterised by  inertia with‑
in  the generational process. The  social  category of youth  has  consequently be‑
























































































from the present into an  imagined  future. In other words,  it encompasses, both 
immediate survival and the drawing of trajectories into the imagined future. 





































































When  the war  started we were  in  Prabis… Many people went  to  Prabis; many 
people went there… Like we sat there [and] we could hear how they shot at each 
other, we could hear how there was war. Since we sat there we thought like24, “we 











































Deep  four  in  a  boiomless  crossing!  The  terror  of  it  took  my 
breath away.
“M‑a‑r‑k three! M‑a‑r‑k three! Quarter‑less‑three! Half twain!”
This  was  frightful!  I  seized  the  bell‑ropes  and  stopped  the 
engines.
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“Quarter twain! Quarter twain! Mark Twain!”
































circumstances  that  can no  longer be  seen  through  the  lenses of  the prolonged 













































































the yet  to come. Schutz’  idea of horizon  refers, among other  things,  to a  future 
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position  and  movement  between  positions.  The  ﬁeld  is  a  space  of  competition  and  struggle  deﬁned  by  its 
conﬁguration of objective relations between diﬀerent positions, that is, by being a speciﬁc constellation of agents 
holding and competing  for diﬀerent positions deﬁned by diﬀerent  forms of power  (Bourdieu and Wacquant, 
2001: 84‑5).











































































In analysing  the mobilisation of  the Aguentas we must,  in other words, be 
aware  that  they regard the social  fabric of  their society as changeable and un‑
stable. The speed and constancy of change and socio‑political conﬁgurations and 
reconﬁgurations in Bissau has meant that decline and conﬂict become reﬂexively 
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routinised rather than sedimented into the unconscious (cf. Virilio, 2001 [1977]; 
Beck, Bonns and Lau, 2003). Taking socio‑political conﬁgurations for granted is, 













the  social  environment  become  reﬂexively  routinised  rather  than  sedimented 
and habituated into the unconscious.
References




















Beck,  Ulrich,  Wolfgang  Bonns  and  Christoph  Lau  (2003).  “The  theory  of  reﬂexive 
modernization:  Problematic,  hypotheses  and  research  programme”, Theory,  Culture 
and Society, 20 (2), 1‑33.
161HENRIK VIGH
Berdal, Mats  and David M. Malone  (2000).  “Introduction”,  in Berdal, Mats  and David 




Bourdieu,  Pierre  (1992  [1977]).  Outline  of  a  theory  of  practice.  Cambridge,  Cambridge 
University Press.













Comaroﬀ,  John  and  Jean  Comaroﬀ  (1992).  Ethnography  and  the  historical  imagination. 
Boulder, Westview Press.






























Harker, Richard, Cheleen Mahar and Chris Wilkes  (1990). An  introduction  to  the work of 
Pierre Bourdieu: The practice of theory. London, Macmillan.
Hastrup,  Kirsten  (1990).  “Udvikling  eller  Historie  –  Antropologiens  bidrag  til  en  ny 
verden”, Den Ny Verden, 23 (1), 36‑54.








in  The  perception  of  the  environment:  Essays  in  livelihood,  dwelling  and  skill.  London, 
Routledge.
























Mbembe, Achille  and  Janet Roitman  (1995).  “Figures  of  the  subject  in  times  of  crisis”, 
Public Culture, 7 (2), 323‑352.













































Tilly, Charles  (2003). The politics  of  collective violence. Cambridge, Cambridge University 
Press.
Twain, Mark (1963 [1896]). Life on the Mississippi. New York, Bantam Books.

























Wulﬀ, Helena  (1994). Ungdomskultur  i  Sverige.  FUS‑rapport nr.  6,  127 141. Stockholm, 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
